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ABSTRAKT
Lumturia është një gjë vështirë e kuptuar dhe gjithashtu shumë vështirë për t'u mbajtur.
Shkencëtarët, ekonomistët dhe filozofët e kanë përkufizuar atë ndër epoka si një kombinim i gjërave
të ndryshme, midis tyre shëndeti, pasuria, shoqërimi dhe siguria. Indekse të ndryshme përpiqen të
rendisin vendet më të lumtura në botë mbi baza vjetore. Raporti i Lumturisë Botërore nga Rrjeti i
Zgjidhjeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm të KB (SDSN) është veçanërisht interesante pasi rendit
156 vende sipas asaj se sa të lumtur qytetarët e tyre e perceptojnë veten. SDSN punëson një grup
ndërkombëtar të ekonomistëve, neuroshkencëtarëve dhe statistikës për të anketuar qytetarët mbi
mirëqenien e tyre subjektive për të prodhuar një listë gjithëpërfshirëse vjetore të vendeve më të
lumtura në botë.Se çfarë na bënë neve të lumtur përcaktohet në bazë të elemneteve bazë të
knaqëshmërise së njerzve sa ju përket mënyrës së jetesës apo kualitetit të saj,dhe shumë faktorë
tjerë të cilat përfshihen në të,siç janë pabarazia gjinore,stabiliteti ekonomik,stabiliteti politik,të
ardhurat për kokë banori,GDP,shëndetësia ,arsimimi,infrsatruktura e shumë elemente tjera të
rëndësishme të cilat kanë ndikim indirekt në përcaktimin se sa i lumtur një vend është. Si pas
statistikave të raportit të Lumturisë Botërore,për vitin 2019 ,si vendi apo shteti më i lumtur në Botë
është renditur Finlanda,ndërkaç më i palumturi është rënditur Haiti.Në këtë punim do të njoftoheni
me atë se sa është i lumtur shteti jonë,Kosova. Do të shtjellohen disa definicione sa i përket
lumturisë si term,dhe thelbi i gjithë kësaj teme është GDP-ja ,se sa ndikon GDP-ja në lumturinë e
shtetit të Republikës të Kosovës,si dhe një krahasim me shtetet e tjera të Ballkanit sa i përket
knaqshmërisë së popullsisë e cila e përbën lumturinë.

Fjalët kyqe;Lumturia,GDP,Kosova,Raporti i Lumturisë Botërore
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MIRËNJOHJE DHE FALENDERIME

Unë do të filloj fjalinë time me një falenderim për të gjithë ata që më mbështetën më
këshilluan si dhe besuan në mua në rrugëtimin tim si studente drejt përfundimit të kësaj faze
të jetës.“Me punë çdo gjë arrihet,edhe ëndrrat kthehen në realitet,nëse një gjë mund të
imagjinohet ajo me pak punë mund të vërtetohet” këto janë fjalët e profesorit tim shumë të
dashur Kutay Mutdogan, ligjerues nga universiteti im i parë në Turqi i cili me punën e tij të
palodhshme më mësoi se çdo gjë është e mundur,shpresa vdes vetëm atëherë kur ti ke vdekur.
Andaj e falenderoj shumë përzmërsisht. Falenderimi im i radhës shkon për mentoren time
dhe profesoreshën time shumë të dashur,Mirjeta Domniku ku me anë të takimeve të shpeshta
ne arritëm në përfundimin e kësaj teme.Gjithashtu edhe asistentët,si dhe stafin e UBT-SË.
Në këtë list të falenderimeve,nuk guxoj ta harroj edhe shoqërinë time ku nuk më lanë vetëm
as edhe një moment,më veqanërisht, Donika Hotin,si dhe Liridona Alushaj.I fundit
falenderim shkon për familjen time,ku pa ta nuk do isha këtu ku jam sot,dhe që do të jem
mirënjohëse për të gjithë jetën,dhe do të mundohem ti bëj të lumtur dhe krenar gjjithmonë.

Loreta Zeqiri
Prishtinë,2019
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1.HYRJE

Në këtë pjesë të punimit do të paraqitet një pamje e përgjithshme në pika të shkurta për dhe
qëllimin e këtij punimi. Me fjalë të tjera, do të paraqitet pyetja hulumtuese për të ilustruar
fokusin kryesor, si dhe rëndësinë e këtij hulumtimi. Në pjesën e parë do të ndesheni me
shqyrtimin e literaturës,ku në të cilën do të gjeni definicione të llojllojshme rreth lumturisë
si dhe GDP-së dhe si ndikon ajo në rritjen e shkallës së kënaqëshmërisë së banorëve të një
vendi,ku në rastin e fokusit tim studimor kemi shtetin e Republikës së Kosovës dhe ndikimin
e të ardhurave si dhe rritjen ekonomike në lumurinë e përgjithshme të popullit tonë,Kosovarë.
Kjo pjesë është mundësuar nga libra të shumtë shkencor, ekonomik, politik me autorë
botëror. Pjesa pasuese e këtij punimi është deklarimi i problemit e cila do të shtjellojë çështjen
në të cilin është bërë ky studim.Gjithashtu na sqaron rrugët të cilat janë përdorur për të arritur
tek rezultatet konkrete .Më pas kemi hipotezat e studimit e cila do të na jep dy mundësi në
çështjen kryesore të pyetjes kërkimore.Në pjesën e pestë është metodologjia ku në këtë
kapitull do të familjarizoheni me metodat e kërkimore të të dhënave si dhe analizimin e tyre
e më pas nxjerrjen e konkuluzioneve apo rezultateve nga analizat. Po ashtu do të përcaktohet
lloji i të dhënave ku më pas do të arrihen konkludime.Ndërkaç pjesa e gjashtë mund të
cilësohet si pjesa më e rëndësishme e tërë studimit,pasi që këtu janë të përfshira konkluzionet
e analizave si dhe të dhënat e informacioneve të cilat do të laborohen që nga fillimi i këtij
punimi.Lumturia është qëllimi më i rëndësishëm, i cili duhet të ekzistojë dhe të përmbushet
çdo ditë. Andaj kam kënaqësinë të prezantoj para juve temën time e cila shpresoj se do të ju
mundësoj të mësoni diqka të re sa i përket korrelacionit të lumturisë dhe GDP-së.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Në këtë kapitull të punimit do të gjeni definicione të ndryshme sa i përket nocionit të lumturisë
dhe GDP-së, të cilat janë gjetur me anë të literaturave të ndryshme, nga një numër i madh i
autorëve të ndryshëm botëror, gjitashtu ekonomistë e filozofë të shquar. Përveq kësaj në këtë
pjesë janë marrë data apo të dhëna nga statistika të ndryshme, si nga World Happiness
Raport, gjithashtu ASK (Agjensioni Statistikor i Kosovës). Për më shumë informacione ju ftoj
të kaloni në pjesën më poshtë.

2.1 Çka është lumturia?
Të gjithë duan të jenë të lumtur. Ndoshta nuk ka asnjë qëllim tjetër në jetë që komandon një
shkallë kaq të lartë konsensusi. "Ndjekja e lumturisë ”madje është e paraqitur edhe në
Deklaratën Amerikane të Pavarësisë edhe Mbretëria e Bhutan përpiqet të maksimizojë
"Lumturinë Kombëtare të Brutos". Megjithatë, ekonomistët nuk kanë dashur të merren me
lumturinë. Pasi që ata e kanë konsideruar prej kohësh si një koncept "joshkencorë".
Përkundrazi, ata e kanë bazuar teorinë e tyre mikroekonomike në shërbimet që nuk kanë
përmbajtje materiale, por që lejojnë analizën e suksesshme të sjelljes njerëzore. Në vitet e
fundit situata ka ndryshuar: Një numër i ekonomistëve shohin një avantazh në matjen
subjektive të mirëqenies që shprehet nga vetë individët. Mirëpo a është me të vërtet qëllimi
ynë kryesor lumturia? Apo çfarë e përbën lumturinë? Këto e shumë pyetje të tjera të cilat
janë bërë që kur ka filluar të ekzistojë njërzimi prej të cilave përgjigjet i kemi ende të paqarta.
Disa njerëz nuk pajtohen për lumturinë si qëllimin përfundimtar të jeta e njeriut; ata e shohin
atë si vetëm një përbërës në recetën për një jete të mirë. Kështu, për shembull, janë dalluar
tre qëllime përfundimtare, asnjë prej të cilave nuk mund të shkrihet, ose të bëhet vartës në,
një tjetër. Ato janë mirëqenia subjektive (një term tjetër për lumturinë), zhvillimi njerëzor (i
cili merret për të përfshirë virtyt), dhe drejtësi Autorët e tjerë përmendin shoqërimin dhe
lirinë si qëllime përfundimtare në një paralel me lumturinë. (Lane, 2017)Megjithatë të tjerët
i konsiderojnë një grup edhe më të madh të faktorëve që duhet të jenë të rëndësishëm përveç
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lumturisë. Shembuj të këtyre faktorëve janë besimi, vetëvlerësimi, mungesa e dhimbjes,
kënaqësia nga puna e një personi, dhe kënaqësia për jetën familjare të një personi dhe
martesa. Përveç këtyre gjendjeve ose rezultateve, aspektet procedurale mund të luajnë një rol
të rëndësishëm në nocionin e lumturisë. (Lane, 2017)

2.2 Konceptet e lumturisë
Koncepti i lumturisë subjektive-është një shkallë me katër artikuj, duke matur lumturinë
subjektive globale nga viti 1999. Shkalla kërkon që pjesëmarrësit të përdorin vlerësime
absolute për ta karakterizuar veten si individë të lumtur ose të pakënaqur, si dhe pyet se në
çfarë mase ata e identifikojnë veten me përshkrimet e individëve të lumtur dhe të pakënaqur.
Programi i Ndikimit Pozitiv dhe negativ në lumturi- (PANAS) nga viti 1988 është një
pyetësor prej 20 artikujsh, duke përdorur një shkallë Likert me pesë pika (1 = shumë pak ose
aspak, 5 = jashtëzakonisht) për të vlerësuar lidhjen midis tipareve të personalitetit dhe
pozitivitetit ose negativitetit të cilat ndikojnë në "këtë moment, sot, ditët e kaluara, javën e
kaluar, javët e kaluara, vitin e kaluar dhe në përgjithësi"Sa janë njerzit e kënaqur me jetën e
tyre.(Shkalla e kënaqësisë)-kjo është njëra nga metodat relevante për matjen e lumturisë me
anë të përgjigjieve të njerzëve se sa ata janë të kënaqur me atë që kanë në jetë momentalisht
dhe se a do të donin të kenë ndryshime për të qenë më të lumtur (Boju and Funar, 2007).
Polimika e fundit në librin "Ekonomia dhe Lumturia" në nëntor 1997 ka zgjuar, ose të paktën
ka ngritur, vetëdije të ekonomistëve se "lumturia" është një koncept interesant dhe
empirikisht i rëndësishëm për disiplinën tonë. (Rutherford, Muse and Oswald, 2006) ky libër
demonstron të dhënat për Shtetet e Bashkuara dhe 12 vendet e Bashkimit Evropian që (1)
paratë blenë lumturi, por që efekti është i vogël, dhe ndonjëherë statistikisht i parëndësishëm;
(2) papunësia i bën njerëzit shumë të pakënaqur, dhe mbi humbjen shoqëruese të të ardhurave
(Wang et al., 1994). Për më tepër, lumturia është "e lartë në mesin e atyre që martohen, me
të ardhura të larta, gra, të arsimuar, të vetëpunësuar, të pensionuar dhe ata që kujdesen për
shtëpinë (Winkelmann and Winkelmann, 1998).
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2.3 Përcaktuesit e lumturisë
Ekszistojnë arsye në atë se çfarë ndikon në gjendjen tonë të përditshmërisë,nëse ne jemi të
lumtur apo edhe e kundërta sigurisht që kemi arsye nga më të ndryshme dhe disa nga këto
arsyje janë si në vijim (Boju and Funar, 2007).
•

Faktorët shëndetësorë

•

Faktorët e personalitetit, siç janë vetëvlerësimi, kontrolli personal, optimizmi

•

Faktorët socio-demografikë, të tilla si mosha, gjinia, statusi martesor dhe arsimi.

•

Faktorët ekonomikë, siç janë të ardhurat individuale dhe agregate, papunësia dhe
inflacioni.

•

Faktorët kontekstual dhe të situatës, siç është punësimi i veçantë dhe kushtet e punës,
stresi i përfshirë në vendin e punës,marrëdhëniet ndërnjerëzore me kolegët e punës,
të afërmit dhe miqtë, dhe — më e rëndësishmja — partneri i martesës si dhe të jetuarit
kushtet dhe shëndetit.

•

Faktorët institucional, siç është shtrirja e decentralizimit politik dhe të drejtat e
drejtpërdrejta të pjesëmarrjes politike të qytetarëve (Abernethy et al., 2007).

•

Faktorët makro-mikroekonomik

2.3.1 Shëndeti dhe lumturia
Shëndeti është një pasqyrim i jetës tonë të përditshme,sipas qendrës studimore Lee Kum
Sheung mënyra se si ne ndjehemi gjatë periudhave të gjata kohore ndikon në shëndetin tone,si
pjesë e rrezulltateve të këtij kërkimi,njerzit të cilët janë të lumtur tentojnë të hajnë ushqime
më të shëndetëshme, gjthashtu janë më pak përdorues të duhanit. Kjo neve na bën të kuptojmë
që shëndeti ynë do të jetë në gjendje më të mire në çoftëse ne jemi të lumtur. (Hong et al.,
2008). Sa i përket fushës së shendetësisë në Repulikën e Kosovës , Gjatë vitit 2017, në
Qendrën Klinike Universitare kanë qenë 496,394 ditë shërimi, me 79,134 pacient të shtrirë,
ku 23,520 prej tyre janë operuar. Janë realizuar rreth 397,546 vizita diagnostike për pacient,
427,897 vizita ambulantore, 1,144,220 shërbime laboratorike dhe 644,269 shërbime të
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veçanta. Në Spitalet e Përgjithshme kishte 385.317 ditë shërimi, me 85,839 pacient të shtrirë
ku 16,989 e pacientëve të shtrirë janë operuar. Janë realizuar

688,863 vizita

ambulantore ndërsa shërbime (parametra) laboratorike janë kryer 1,464,225 .Në Qendrën
Klinike Stomatologjike Universitare të Kosovës (QKSUK) janë realizuar 348,083 shërbime
stomatologjike në total, prej tyre rreth 55,691 vizita kontrolluese, 87,867 shërbime për
pacientët jashtë Prishtinës etj.Numri i rasteve të trajtuara me sëmundje malinje dhe beninje
gjatë vitit 2017 ishte 4,729, ndërsa numri i rasteve të reja të identifikuara 2,902.Numri i të
prekurve me sëmundje ngjitëse ishte 164,583 persona. Numri i të vdekurve nga sëmundjet
ngjitëse ishte 68 persona. Numri i të prekurve me TBC ishte 722 persona. Numri i
institucioneve private shëndetësore të licencuara ka arritur në 1,333, prej tyre 26 spitale dhe
1,307 institucione tjera shëndetësore si: ambulanca, poliklinika etj. Nga gjithsej
1,333 institucione private shëndetësore të licencuara, numrin më të madh e përbëjnë
ambulancat stomatologjike me 549 ose 41,2% e numrit të përgjithshëm të institucioneve të
licencuara private (ASK, 2016).
2.3.2. Faktorët e personalitetit
Sipas një studimi faktorët të cilët përbëjnë personalitetin janë gjithashtu përcaktues të
lumturisë, disa ngurrojnë në shprehjen e ndjenajve, disave ju mungon vetbesimi dhe siguria.
Disa janë më introvert, ekstrovert. Disa më optimistikë, të cilët sipas një studimi të bërë në
universitetin e Oxford-it ka rrezulltuar se ata të cilët janë më optimist janë më të lumtur
(Fujimori and Sugimoto, 1998).
2.3.3. Faktorët Socio-Demografikë
Pabarazia gjinore është gjithashtu një faktor tjetër i cili ndikon në lumturinë, sa i përket këtij
drejtimi në Kosovë të dhënat statistikore që janë paraqitur në publikimin “Gratë dhe Burrat
në, 2016-2017“ janë afatgjate dhe me analiza të shkurtra, të cilat pasqyrojnë situatën gjinore
në Kosovë, sipas sektorëve të jetës ekonomike dhe sociale. Për përgatitjen e këtij publikimi
janë përdorur të gjitha burimet e të dhënave të disponueshme, që ofrojnë informacion të plotë
statistikor për të ndihmuar në perceptimin e situatës gjinore. Publikimi “Gratë dhe Burrat në
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Kosovë” publikohet çdo dy vjet dhe përmban këta kapituj: Popullsia, Shëndetësia dhe
Mirëqenia, Arsimi, Mbrojtja Sociale, Jurisprudenca, Tregu i Punës, Të ardhurat dhe
Vendimmarrja. Informacionet statistikore, që janë paraqitur në publikimin “Gratë dhe Burrat
në Kosovë 2016-2017“ paraqesin disa fakte të rëndësishme për disa indikatorë: Koeficienti i
maskulinitetit ishte 111.2 meshkuj për 100 femra (më i lartë se raporti i përgjithshëm i
raportit gjinor të popullsisë); Mosha mesatare e të martuarve për vitin 2017 ishte 28 vjeçare
për gra dhe 32 vjeçare për burra; Të dhënat e fertilitetit kanë rënë, krahasuar me vitet e
mëparshme nga 3 fëmijë për një grua në 003, në 2 fëmijë për një grua në vitin 2017; Shkalla
e punësimit te gratë ishte 12.7%, ndërsa te burrat 46.6%; dhe Shkalla e papunësisë për gratë
ishte 36.6%, ndërsa 28.7% për burrat (ASK, 2016).
2.3.4 Faktorët ekonomikë
Tregu i punës, Kënaqësia në punë është një zonë thelbësore e jetës. Mirëqenia e punonjësve
shoqërohet me performancë më të mirë në punë, mungesa e vendeve të punës qon njerzit në
paknaqësinë dhe zhgënjimin e tyre duke emigruar në vendet e tjera më të zhvilluara.E gjitha
kjo qon në një mos përputhje në mes lumturisë dhe paknaqësisë të qytetarëve (Di Tella,
MacCulloch and Oswald, 2003). Banka Botërore në bashkëpunim me Agjencinë e
Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Rezultatet e Varfërisë në Konsum në
Republikën e Kosovës në periudhën 2012-2017”. Ky raport është përditësim i vlerësimit të
varfërisë në Kosovë, i botuar në muajin prill të vitit 2017. Vlerësimi i varfërisë në Kosovë
është bërë bazuar në rezultatet nga Anketat e Buxhetit të Ekonomive Familjare 2012-2017.
Ky publikim ofron të dhëna për varfërinë absolute në Kosovë në vitet 2012-2017 ku konsumi
është përdorur si matës i mirëqenies apo pasurisë individuale. Në këtë raport janë përdorur
dy kufij të varfërisë, një kufi që konsiderohet adekuat për përmbushjen e nevojave themelore
dhe një kufi i ulët i varfërisë së skajshme (Mitchell, Van Deemter and Reiter, 2013). Bazuar
në të dhënat e Anketës së Buxhetit të Ekonomive Familjare (ABEF) 2017, është vlerësuar se
18.0 përqind e popullsisë së Kosovës jeton nën kufirin e varfërisë, me 5.1 përqind të
popullsisë nën kufirin e varfërisë së skajshme. Duke krahasuar të dhënat përgjatë viteve,
mund të vërehet se shkalla e varfërisë ka rënë për rreth 5.9 pikë të përqindjes nga viti 2012
në vitin 2013 mandej ka shënuar rritje nga viti 2013 në vitin 2014 për 3.7 pikë të përqindjes
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dhe më pas ka rënë në shkallën 3.9 të vitit 2014 në 2015, pastaj shënoi rënie 0.8 pikë të
përqindjes midis 2015 dhe 2016 dhe përsëri shënoi rritje me 1.2 pikë të përqindjes midis 2016
dhe 2017. Shkallët e varfërisë dhe të varfërisë së skajshme janë më të larta në vendbanimet
rurale. Gjini koeficient tregon se pabarazia në Kosovë ka rënë nga viti 2012 në vitin 2013,
ka shënuar rritje nga viti 2013 në 2014 dhe më pas rënie në vitin 2015 dhe 2016. Megjithatë,
në vitin 2017, trendi u kthye dhe pabarazia e përgjithshme u rrit. Kjo do të thotë se gjatë
gjithë periudhës 2012-2017, pabarazia u ul vetëm pak. Po ashtu vlenë të përmendet se në
periudhën gjashtëvjeçare, pabarazia në zonat urbane ka qenë më e lartë se në zonat rurale.
Disa ulje të pabarazisë u vërejtën në zonat rurale, por kjo u kompensua nga rritja e pabarazisë
në zonat urbane. Shkalla më e lartë e varfërisë është vërejtur në mesin e ekonomive familjare
me shtatë dhe më shumë anëtarë, me përjashtim të viteve 2015 dhe 2016, ku shkalla e
varfërisë ishte më e lartë në mesin e ekonomive familjare me pesë anëtarë. Përkundrazi,
normat e varfërisë ishin më të ulëta në mesin e ekonomive familjare me tre ose më pak
anëtarë. Shkalla më e ulët e varfërisë në vitin 2017 është në mesin e ekonomive familjare që
kryesisht varen nga punësimi me rrogë në sektorin publik, të hyrat nga jashtë (remitencat),
bizneset private të ekonomisë familjare dhe bujqësia. Në anën tjetër, shkalla e varfërisë është
më e larta në mesin e ekonomive familjare, që burim kryesor të të ardhurave kanë ndihmat
sociale. Megjithëse shumica e të varfërve janë të përqendruar në ekonomitë familjare te të
cilat burimi kryesor i të ardhurave të tyre vjen nga rroga në sektorin privat (34.7 për qind),
rreth 11.8 përqind e të varfërve raportojnë të ardhura nga asistenca sociale si burimi kryesor
i të ardhurave familjare (Rowley, 2000).
2.3.5. Faktorët kontekstual dhe të situatës
Në këtë pjesë të faktorëve përfshihen, kushtet e punës, stresi i përfshirë në vendin e
punës,marrëdhëniet ndërnjerëzore me kolegët e punës, të afërmit dhe miqtë, dhe më e
rëndësishmja partneri i martesës si dhe kushtet e të jetuarit. Kosova njihet si vend me kushte
të punës më të disfavorshme në rajon. Sidomos sektori privat i të cilit punëtorët e këtij sektori
ndeshen me diskriminime si nga orari i punës, mënyra apo intensiteti i punës gjithashtu pagat.
Sa i përket sigurisë në vendin e punës, viti 2019 ka qenë njëra ndër vitet me vdekjet më fatale
gjatë vendit të punës (Cashman, 2008).
7

2.3.6. Faktorët institucional
Tek faktorët institucional kemi të bëjmë me kënaqshmërinë që njerzit kanë ndaj udheqësëve
të tyre. Nëse një shtet ka udhëheqësit e duhur atëherë çdo gjë tjetër ka lidhshmëri me njëra
tjetrën. Psh, korrupsioni. Një dukuri e cila po ndodh çdo kund në botë, mirëpo në disa vende
në trajta më të theksuara. Në vitin 2018 Venezuala pësoi një krizë shumë të madhe ,ku populli
i saj vuante edhe nga mungesa e ushqimit.Vajzat dhe gratë detyroheshin të shitnin flokët e
tyre për të mbijetuar. Kjo sigurisht që ka ndikim të madh ne lumturinë e popullit të atij vendi
(Abernethy et al., 2007).
2.3.7 Faktorët mikro-dhe makroekonomik
Në shumicën e kombeve, individët që i përkasin grupit më të lartë të të ardhurave raportojnë
mirëqenie subjektive disi më të lartë sesa personat me të ardhura të ulëta. Kjo marrëdhënie
është, sidoqoftë, me përmasa të vogla dhe mosbesim (Diener, Lucas and Oishi, 2012). Rritja
shpesh dramatike e të ardhurave për frymë në dekadat e fundit nuk ka rritur lumturinë në
përgjithësi; indekset kombëtare për mirëqenien subjektive kanë mbetur praktikisht të luhatura
me kalimin e kohës. Në kontrast me gjetjet brenda një kombi, nivelet e të ardhurave për frymë
dhe lumturia lidhen më fuqishëm në mënyrë pozitive në të gjithë kombet (Kenny, 1999).
2.4 Rritja Ekonomike
"Kritika e rritjes ekonomike" shkakton probleme serioze, për shkak të ritmit të ndotjes së
emetimeve dhe shfrytëzimit të burimeve lokale dhe globale, në fillim të viteve '70. Ky
fenomen i imponuar nga industrializimi ishte i paqëndrueshëm në "planin e gjatë (Meadow
Et Al 1972). Ndërkohë, në të njëjtën periudhë, një rrjedhë tjetër e" kritikës së rritjes "u inicua
nga ekonomistët e mëposhtëm: Galbraith, Scitovsky, Hirsh,. Ata filluan të vunë në dyshim
shoqatën pozitive midis të ardhurave dhe mirëqenies ". Sidoqoftë, kritika e fundit nuk
depërtoi në teorinë kryesore të ekonomisë. Esterlini theksoi çështjen e marrëdhënies midis
rritjes ekonomike dhe mirëqenies "në analizën empirike të vetë" raportuar të qenurit mire
subjektivisht megjithëse kritika e rritjes mbetet akoma më e popullarizuara dhe ndikuese.
Parimi kryesor është se mirëqenia nën-shtresore nuk është e ndikuar negativisht nga përfitimi
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i aspiratave të të ardhurave të një personi." Aspirimet mund të varen nga të ardhurat e një
grupi referentë të vetë ose nga fitimi personal i një personi. Ai i referohet çështjes së parë si
rutine e pozicionit, duke ndjekur "traditën e rrënjosur në ekonomi dhe sociologji që thekson
rolin e krahasimeve shoqërore dhe statusit shoqëror" (Dimanche and Samdahl, 1994).
Ndërkaç qëllimi kryesor i biznesit është të kontribuojë në mirëqenien sociale", duke prodhuar
mallra dhe serika që ndihmojnë njerëzit të bëhen të lumtur (DesJardins, 1994).
2.4.1 Ndikimi i rritjës ekonomike në lumturinë e qytetarëve të Kosovës
Duke u bazuar në gjendjen aktuale të ekonomisë së Kosovës mund të konstatohet se niveli i
zhvillimit ekonomik të Kosovës është më i ulëta në rajon dhe për nga niveli i zhvillimit të
forcave prodhuese Kosova hyn në radhën e familjeve ose të vendeve jo mjaft të zhvilluara.
Çështja e numrave relativ për ekonomistet nuk është bindës për të treguar që kemi një
zhvillim, megjithëse njerëzit e keqpërdorin këtë, ka një normë të shtimit 4.7% , e cila është
një shifër relative dhe reflektohet për shkak të bazës së ulët dhe kur të llogaritet në bazë të
indeksit bazë atëherë reflektohet një vlerë e madhe e numrave relative. Prandaj, për të dal
nga një situatë kaotike ekonomike, nuk është mjaftueshme, që rritja ekonomike të jetë një
shifrore. Për të qenë e mjaftueshme do të ishte dy shifrore. Kjo rritje e dobët ekonomike mund
të vijë si pasojë e mos dijës së insitucioneve në gabimin e tyre në investim në sektorët e
gabuar. Në çoftëse Kosova do kishte rritje më të madhe sigurisht që knaqëshmëria e banorëve
do të ishte më e lartë sepse të ardhurat më të larta do të cilsoheshin pozitivitet në shtetin tone
(Raka et al., 2007).
2.4.2 Ndikimi i papunësisë në rritjen ekonomike të Kosovës
Standardi i ulët dhe problemi social rrjedh nga mos zhvillimi ekonomik për arsye se një
numër i konsiderueshëm i popullatës së Kosovës është e papunësuar. Pjesa dërmuese diku
mbi 70% e popullatës në Kosovë burim kryesor e kanë marrëdhënien e punës, e kur dihet se
norma e papunësisë është më e larta në rajon diku mbi 45% dhe gjithë kjo tregon se Kosova
nga aspekti ekonomik dhe social do të thotë se është në një situatë alarmante.Dhe papunësia
e një vendi është në korelacion të zhdrejtë me rritjen ekonomike të saj ( Limani, 2007).
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2.4.3 Ndikimi i standartit jetësorë në lumturinë e Kosovës
Kualiteti i Jetës është produkti i bashkëveprimit midis kushteve sociale, shëndetësore,
ekonomike dhe mjedisore të cilat ndikojnë në zhvillimin njerëzor dhe shoqëror. Ky nocion i
referohet cilësisë së jetës dhe një numri të pacaktuar shtetesh ku kanë standarte të ndryshme
jetësore. Standarti i jetës ka ndikim të drejtpërdrejt të lumturinë e popullësisë.
2.4.4 Ndikimi i kostos së jetesës në lumturinë e Kosovës
Kosova njihet si shteti më i ri në Ballkan, por gjithashtu edhe si një shtet ku kostoja e jetesës
në krahasim me pagat e banorëve dhe të ardhurave GDP për capital janë në disproporcion të
thellë. Paga të ulëta dhe kosto e lartë jetësore sigurisht ndikon në pa lumturinë e banorëve
Kosovarë të cilët jetojnë dhe punojnë mbrenda kufijëve të Kosovës (BQK, 2016).
2.4.5 Ndikimi i remitancave në rritjen ekonomike të Kosovës
Dërgesat e emigrantëve janë një nga burimet më të rëndësishme dhe të qëndrueshme të
financimit të jashtëm për vendet në zhvillim. Në dy dekadat e fundit, dërgesat e emigrantëve
kanë arritur nivelin e investimeve të huaja direkte (IHD). Në shumë vende në zhvillim,
dërgesat e emigrantëve janë edhe më të larta se ndihma nga asistenca e huaj. Ato mbesin të
rëndësishme veçanërisht për vendet më pak të zhvilluara, me deficite kronike të mëdha
tregtare, duke e zvogëluar këtë hendek. Dërgesat e emigrantëve gjithashtu janë në mesin e
burimeve më të qëndrueshme për rezervat e huaja, si dhe shpeshherë me një efekt
kundërciklik duke nxitur konsumin dhe në masë më të vogël investimet gjatë recesionve.
Duke pas parasysh rëndësinë e dërgesave të emigrantëve, vende të ndryshme kanë ndërmarrë
politika dhe iniciativa për ngritjen e efikasitetit dhe integritetit në ofrimin e shërbimeve të
dërgesave të emigrantëve. Dërgesat e emigrantëve në Kosovë paraqesin njërin ndër burimet
kryesore të financimit të konsumit të ekonomive familjare dhe paraqesin një burim, që
siguron gjendje stabile sociale duke zvogëluar ngarkesën ndaj buxhetit shtetëror. Duke pasur
parasysh se dërgesat e emigranteve përbëjnë një element të rëndësishëm të të ardhurave
kombëtare, si dhe komponentë mjaft e rëndësishme në financimin e konsumit, rrjedhimisht
me kontribut edhe në rritjen ekonomike, studimi i kësaj kategorie konsiderohet mjaft i
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rëndësishëm për ekonominë e Kosovës. Dërgesat e emigrantëve, janë gjithnjë e më shumë
relevante për ekonomitë dhe shoqëritë si rezultat i realiteteve aktuale globale, veçanërisht
integrimit ekonomik në rritje dhe ndërvarësisë ndërmjet shteteve, në të gjitha nivelet dhe
lëvizjes në rritje të emigrantëve në tërë botën (BQK, 2016).

2.5 Çka është GDP-( Prodhimi i Brendshëm Bruto)
Prodhimi i brendshëm bruto (PBB) është figura më e fuqishme statistikore në historinë
njerëzore. Asnjë tregues tjetër nuk ka pasur ndonjëherë një ndikim të tillë. Në shikim të parë,
PBB është thjesht masa e rezultatit ekonomik të një vendi, vlera e të gjithave mallrat dhe
shërbimet e prodhuara në një periudhë specifike, të shprehura si numër. Sidoqoftë, PBB është
shumë më tepër sesa një statistikë e thjeshtë. Së bashku me rritjen, e cila përshkruan shkallën
e ndryshimit të saj, PBB shërben si treguesi kryesor i zhvillimit dhe përparimit. Rritja pozitive
e PBB-së është edhe qëllimi i shprehur i pothuajse të gjitha qeveritë dhe shpesh konsiderohet
mënyra e vetme e mundshme për të dalë nga një krizë ekonomike. Ekonomia globale dhe
politika globale përcaktohet kryesisht nga PBB. Megjithatë, PBB nuk është një figurë vetëshpjeguese si temperatura në Fahrenheit, emetimet e CO2 të vitit të kaluar në ton, ose kaloritë
totale të mëngjesit tuaj. Përkundrazi, është një llogaritje metodë që përfshin aspekte të
caktuara ekonomike, por përjashton të tjerët. Ai mbështetet në një konventë, në një
interpretim të ajo që ne kuptojmë prodhimin dhe ekonominë në jetën tonë të përditshme
(Abernethy et al., 2007).
Përkufizimi më i thjeshtë i GDP-së ,vlera e prodhimit të përgjithshëm ekonomik vendas i
ekonomisë së një vendi të caktuar gjatë një periudhe specifike. ” I referohet të gjitha
“mallrave të prodhuara dhe shërbimeve të ofruara brenda vendit (vlera e shtuar), përderisa
këto nuk marrin formën e inputeve për prodhimin i mallrave dhe shërbimeve të tjera. Rritja
përcaktohet nga shkalla e ndryshimit të PBB-së nga një periudhë në tjetrën. Shprehet si
përqindje dhe është çmim fiks, domethënë është bërë një përpjekje për të përjashtuar
inflacionin. Përndryshe, thjesht një rritje e çmimit do të duket të jetë rritja e PBB-së, edhe
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nëse nuk do të kishte ndonjë rritje fare brenda vëllimit

të mallrave të prodhuar ose

shërbimeve të bëra."Bruto" do të thotë se rënia e vlerës së shfrytëzimit të kapitalit gjatë
procesit të prodhimit nuk merret parasysh. Ky zhvlerësim i vlerës llogaritet në formën e
zhvlerësimit, prodhimi i brendshëm bruto bëhet neto i produktit vendas.Ne flasim për
produktin vendas sepse vetëm aktivitetet ekonomike të kryera nga individë në zona specifike
ekonomike janë të përfshira në kalkulim (koncepti Domestic),(Philip Lepenies,2007).
Do të jetë e qartë tani se ambicia për të matur të ardhurat kombëtare ka një histori të gjatë,
me përkatësisht shumë ndryshime në mënyrën se si njerëzit kanë menduar për të. Siç e pohoi
Richard Stone, të ardhurat kombëtare nuk janë një "fakt parësor" por një "konstruksion
empirik": "Për të konstatuar të ardhura është e nevojshme të ngrihet një teori nga e cila të
ardhurat rrjedhin si një koncept nga postulimi dhe më pas shoqërimi i këtij koncepti me një
seri faktesh parësore. ”Nuk ka një entitet të tillë si PBB-ja atje në botën reale që pret të matet
nga ekonomistët. Një ide abstrakte, dhe ajo që pas një gjysmë shekulli diskutimi
ndërkombëtar dhe vendosja e standardeve është bërë jashtëzakonisht e ndërlikuar. Doracakët
për statistikanët shkojnë në qindra faqe, dhe kërkon një investim të konsiderueshëm të kohës
dhe përpjekjes për të kuptuar llogaritë kombëtare në çdo detaj. Tani, është koha për të
përcaktuar bazat.Sistemi për matjen e PBB-së dhe përbërësve të tij gjithashtu është bërë në
mënyrë të vazhdueshme gjithnjë e më e ndërlikuar. Kjo për shkak të sofistikimit në rritje të
metodave statistikore të përdorura, dhe për shkak të kompleksitetit në rritje të vetë
ekonomisë. Për shembull, një pjesë në rritje e ekonomisë përbëhet nga shërbime, prodhimi i
të cilave është natyrshëm më i vështirë për t'u matur sesa prodhimi për shembull, traktorët
ose pëlhura pambuku. Udhëzuesi i parë i KB për SNA, të cilin të gjitha vendet supozohet të
ndjekin, u botua në vitin 1953 dhe kishte më pak se pesëdhjetë faqe. Dokumenti i SNA i vitit
2008 ka 722 faqe. Një koment i përdorur gjerësisht për SNA ka katërqind faqe.21 Komuniteti
i statistikës kombëtar me një urdhër të gjithë këtij detaji është i vogël. Me fjalë të tjera, shumë
pak njerëz me të vërtetë e kuptojnë se si ndërtohen shifrat e PBB-së të botuara rregullisht kjo përjashton shumë nga ekonomistët që komentojnë PBB-në (Coyle, 2014).
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2.6 Politika e GDP-së
Nuk ka dyshim se PBB është numri "më i njohur" në botën bashkëkohore dhe një mjet politik
jashtëzakonisht i fuqishëm. Gjatë rrjedhës së shekullit të kaluar, ajo ka mbizotëruar jo vetëm
në vendet kapitaliste, por edhe në atë socialiste. Dhe gjatë Luftës së Ftohtë, konkursi i PBBsë epitomoi rivalitetin e thellë midis dy "blloqeve" po aq sa gara e armëve.Ky numër magjik
u shpik në vitet 1930 për të ndihmuar Amerikën të dilte nga Depresioni i Madh. Presidenti i
atëhershëm, republikan Herbert Hoover, u zgjodh në bazë të një platforme laissez-faire në
politikën ekonomike, i mbështetur kryesisht nga tendencat pozitive ekonomike të dekadës së
kaluar, dhe politikat e tij fillestare për të frenuar krizën rezultuan të rrezikshme joefektive.
Pas vetëm tetë muajsh në detyrë, ai ishte katapultuar në një rënie ekonomike shkatërruese, të
mishëruar nga E marta e Zezë e Tetorit 1929, kur tregjet e aksioneve amerikane u rrëzuan,
duke aktivizuar një efekt domino në të gjithë botën. Presidenti ishte i bindur thellësisht se
tregjet do të gjenin rrugën e tyre nga rënia pa ndonjë ndërhyrje të drejtpërdrejtë nga qeveria,
por kur kriza u përkeqësua ai u përpoq të mbështetej në më shumë politika korrigjuese
praktike, të cilat kishin nevojë për një lloj standardi kundër të cilit do të matet aftësia për të
stimuluar një rikuperim. Ai u përpoq që statistikanët të ndihmonin, por qeveria e tij nuk kishte
asnjë masë të besueshme dhe të qëndrueshme të gjendjes së ekonomisë. Kur demokrati
Franklin D. Roosevelt fitoi një fitore dërrmuese në vitin 1932, nevoja për një metodologji
për të matur të ardhurat kombëtare u bë akoma më e ngutshme. E gjithë filozofia e
Marrëveshjes së Re, me qasjen e saj ndërhyrëse ndaj stabilitetit makroekonomik, mbështetej
mbi supozimin se qeveria ishte në gjendje të monitoronte nga afër gjendjen e ekonomisë dhe
të vlerësonte rregullisht ndikimin e politikave të saj (Fioramonti, 2016).
Gjatë këtyre viteve të trazuara që u zhvilluan llogaritjet e para, parësore të PBB-së dhe u
krijua sistemi i llogarive kombëtare. Disa vjet më vonë, Lufta e Dytë Botërore, me nevojën
e saj masive për një komandë nga lart-poshtë mbi prodhimin ekonomik, vulosi marrëdhëniet
e ngushta midis PBB-së dhe politikës. Në të vërtetë, disponueshmëria e statistikave të
rregullta dhe të hollësishme për pikat e forta dhe të dobëta të prodhimit industrial ndihmoi
qeverinë amerikane të tejkalojë armiqtë e saj për sa i përket prodhimit të municioneve. Më e
rëndësishmja, lejoi shndërrimin e ekonomisë civile në një makinë lufte pa penguar konsumin
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e brendshëm, i cili doli të ishte një avantazh i madh në gjenerimin e të ardhurave për luftën
(duke shmangur kështu pengesat si ato me përvojë nga ekonomia e luftës së Hitlerit) dhe
shtytje konsumi në shkallë të gjerë në periudhën e pasluftës. Por PBB nuk ishte vetëm një
numër, por ishte gjithashtu një mjet i fuqishëm propagandistik. Kjo është arsyeja pse, në
gjysmën e dytë të viteve 1900, matja e performancës ekonomike u bë një komponent i
rëndësishëm i rivalitetit bipolar midis SH.B.A. dhe Bashkimit Sovjetik, duke çuar në një luftë
me përfaqësues të përfshirë shërbime sekrete dhe ekspertë ekonomikë, i cili përfundoi vetëm
me rënia e komunizmit. Përkundër neutralitetit të saj të dukshëm, PBB ka paraqitur një model
të shoqërisë, duke ndikuar kështu jo vetëm proceset ekonomike, por edhe ato politike dhe
kulturore. PBB drejton politikat qeveritare makroekonomike dhe vendos përparësi në fushat
sociale. Për shembull, sipas Paktit të Stabilitetit dhe Rritjes së Bashkimit Evropian, shuma e
fondeve që qeveritë mund t'i kushtojnë publikut mallrat siç janë shkollimi dhe kujdesi
shëndetësor në përgjithësi janë të lidhura me rritjen e PBB-së, duke rezultuar në një ekuacion
të drejtpërdrejtë, megjithëse makabër: më pak GDP, më pak investime sociale. Parimet
morale si barazia, drejtësia sociale dhe rishpërndarja i nënshtrohen llogaritjeve të PBB-së dhe
merren nga politikëbërësit vetëm nëse pajtohen me modelin e zhvillimit të udhëhequr nga
PBB ,(Fioramonti, 2014).Duke u paraqitur si një mjet thelbësor për hartimin e politikave
publike, shpikja e PBB-së gjithashtu dha një fuqi të paparë për teknlogët dhe specialistët e
biznesit. Politikanët nuk mund të bënin më punët e tyre pa mbështetjen e vazhdueshme të
këshilltarëve ekonomikë. Ekonomistët akademikë lanë klasa dhe filluan karriera politike të
suksesshme (dhe jashtëzakonisht të shpërblyera), ndërsa shumë fakultete të ekonomisë
pushuan së qeni arena të të menduarit të lirë për t'u bërë në vend të kësaj linja asambleje të
këshilltarëve ekonomikë. Gjatë gjithë jetës së saj, PBB-ja ka formuar të kuptuarit tonë për
përparimin ekonomik. Ajo ka lavdëruar ndikimin e prodhimit industrial (veçanërisht
industritë e rënda ndotëse) dhe ka nënvlerësuar atë të inovacionit teknologjik. Për më tepër,
ajo ka lënë pas dore me qëllim peshën e përgjithshme të ekonomisë joformale, nga shërbimet
e panumërta të bëra në nivelin shtëpiak, deri tek punët e shumta d të çuditshme ’, të cilat
sigurojnë jetesën e nevojshme për miliona njerëz dhe shpesh përbëjnë shtyllën kurrizore të
ekonomisë reale (Fioramonti, 2014).
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2.7 GDP VS GNI
GNP është për Prodhimin Kombëtar Bruto. “Bruto” i referohet mungesës së vlerësimeve të
konsumit të kapitalit. "Produkti Kombëtar Neto" është i barabartë me GNP, përveç zbritjes
së një vlerësimi të vlerës së kapitalit të përdorur në prodhim. Kështu, GNP raporton vlerën
totale të tregut të mallrave dhe shërbimeve të prodhuara në një periudhë të caktuar kohe. NNP
raporton të njëjtën total, më pak “koston” e pajisjeve të kapitalit të përdorur. Vini re se as
tani nuk përbën zvogëlimin e burimeve natyrore, kështu që as nuk është me të vërtetë një
masë e prodhimit të qëndrueshëm, por NNP është pak më afër. "Produkti" nënkupton që GNP
mat vlerën e mallrave të prodhuar. GNP është teorikisht i barabartë me GNI - Të Ardhurat
Kombëtare Bruto - por të dy maten ndryshe. GNI regjistron të ardhurat e marra (psh. Çekët
dhe dividentët dhe fitimet e ruajtura) ndërsa GNP regjistron të ardhurat e prodhuara (p.sh.
shitjet). Të dy vlerësimet ndryshojnë pak, dhe konventa moderne vëren këtë ndryshim në
llogaritë kombëtare si një "mospërputhje statistikore". Kohët e fundit, disa ekonomistë kanë
argumentuar se (të paktën në SHBA) masat e bazuara në të ardhura janë më të besueshme
(rishikimet e secilit numër kanë tendencë për të lëvizur vlerësimin e produktit më afër
vlerësimit të të ardhurave), dhe kështu që ne duhet të përqendrohemi në GNI ose GDI në
vend të GNP ose GDP. "National" i referohet grupit të aktorëve, prodhimin e të cilëve e matin
GNP. Për të ndryshuar përkufizimin e mësipërm, GNP raporton vlerën totale të tregut të
mallrave dhe shërbimeve të prodhuara në një periudhë të caktuar kohe nga shtetasit e një
kombi të caktuar. GNP kështu numëron prodhimin nga qytetarët (dhe, më e rëndësishmja,
kompanitë) e një kombi edhe nëse kjo prodhim ndodh në një vend tjetër(Carson, 1975).
Për të matur standardin e jetesës, të ardhurat kombëtare bruto (GNI) për frymë zëvendësojnë
produktin e brendshëm bruto (PBB) për frymë. Në një botë të globalizuar ndryshimet shpesh
janë të mëdha midis të ardhurave të banorëve të një vendi dhe prodhimit të tij vendas. Disa
nga të ardhurat që fitojnë banorët dërgohen jashtë vendit, disa banorë marrin dërgesa
ndërkombëtare dhe disa vende marrin fluks të konsiderueshëm ndihme. Për shembull, për
shkak të dërgesave të mëdha nga jashtë, GNI në Filipine tejkalon shumë PBB-në, dhe për
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shkak të ndihmës ndërkombëtare, GNI i Timor-Leste është shumë herë prodhim i brendshëm
(United Nations, 2015).
PBB-ja mund të kontrastohet me produktin kombëtar bruto (GNP) ose, siç dihet tani, të
ardhurat kombëtare bruto (GNI). Dallimi është se PBB përcakton fushën e tij sipas
vendndodhjes, ndërsa GNI përcakton fushën e tij sipas pronësisë. Në një kontekst global,
PBB-ja botërore dhe GNI botërore, pra, janë terma ekuivalentë. (Callen, 2008)
2.8 Si e kalkulojmë GDP?
Siç është e shkruar edhe më lartë,Prodhimi i brendshëm bruto është treguesi më themelor që
përdoret për të matur shëndetin e përgjithshëm dhe madhësinë e ekonomisë së një vendi.
Është vlera e përgjithshme e tregut të mallrave dhe shërbimeve të prodhuara brenda vendit
nga një vend. PBB është një figurë e rëndësishme sepse jep një ide nëse ekonomia po rritet
apo po kontraktohet. Komponentët e PBB përfshijnë shpenzimet e konsumit personal plus
investimet në biznes plus shpenzimet qeveritare plus (eksportet minus importet). Tani që e
dini se cilat janë përbërësit, është e lehtë të llogaritni produktin e brendshëm bruto të një
vendi duke përdorur këtë formulë standarde: C + I + G + (X - M) (United Nations, 2015).
2.9 Metodat e kalkulimit të GDP-së
2.9.1 Metoda e Prodhimit
PBB është shuma e vlerave të shtuara bruto sipas degëve të ndryshme të ekonomisë duke
shtuar taksat e tatimet dhe duke zbritur subvencionet mbi produktet.
2.9.2 Metoda e Shpenzimit
Sipas kësaj metode PBB është shuma e përdorimeve finale të mallrave dhe shërbimeve nga
njësitë rezidente institucionale (konsumi aktual final, formimi i kapitalit bruto dhe ndryshimi
i gjendjeve të inventarëve), plus eksportet, minus importet e mallrave dhe shërbimeve.
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2.8.3 Metoda e të Ardhurave
PBB është shuma e përdorimeve në llogarinë e gjenerimit të të ardhurave në ekonomi në
tërësi (kompensimi i punonjësve, taksat për prodhimin dhe importet pa përfshirë ndihmat,
surplusi operativ bruto dhe të ardhurat mikse të ekonomisë në tërësi) (Coyle, 2017).

2.10 komponentët e GDP-së
2.10.1 Shpenzimet e konsumit personal
Psh.Shpenzimet e konsumatorit kontribuojnë 69% të prodhimit të përgjithshëm të Shteteve
të Bashkuara. Në vitin 2018, kjo ishte 12.89 trilion dollarë. Vini re se shifrat e raportuara janë
PBB reale. Shtë mënyra më e mirë për të krahasuar vitet e ndryshme. Ata janë të
rrumbullakosur në miliardën më të afërt. BEA i ndan shpenzimet e konsumit personal në
mallra dhe shërbime. Mallrat ndahen më tej në dy përbërës edhe më të vegjël. E para është
mallra të qëndrueshme, të tilla si auto dhe mobilje. Këto janë artikuj që kanë një jetë të
dobishme prej tre vjet ose më shumë. E dyta është mallra jo të qëndrueshme, të tilla si
karburanti, ushqimi dhe veshmbathja. Industria e shitjes me pakicë është një komponent
kritik i ekonomisë pasi që i dërgon të gjitha këto mallra tek konsumatori. BEA përdor
statistikat më të fundit të shitjeve me pakicë si burim të të dhënave. Shërbimet përfshijnë
mallra që nuk mund të ruhen dhe konsumohen kur blihen. Kontribuon 45% të PBB-së. Kjo
është një rritje e madhe që nga vitet 1960 kur shërbimet kontribuan me 30% në PBB.
Faleminderit për zgjerimin në fushën e kujdesit bankar dhe shëndetësor. Shumica e
shërbimeve konsumohen sepse ato janë vështirë të transferueshme (Mernitz, 2012).
2.10.2 Investimi i biznesit
Investimi i biznesit përfshin blerjet që ndërmarrjet bëjnë për të prodhuar mallra të konsumit.
Por jo çdo blerje llogaritet. Nëse një blerje zëvendëson vetëm një artikull ekzistues, atëherë
ai nuk shtohet në PBB dhe nuk llogaritet. Blerjet duhet të shkojnë drejt krijimit të mallrave
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të reja të konsumit që duhen llogaritur.Shumica e investimeve fikse janë investime jorezidenciale. Kjo përbëhet kryesisht nga pajisjet e biznesit, të tilla si softuer, mallra kapitale
dhe pajisje prodhuese. BEA e bazon këtë komponentë në të dhënat e dërgesës nga raporti
mujor i porosisë së mallrave të qëndrueshëm. Shtë një tregues i mirë drejtues ekonomik.Një
pjesë e vogël, por e rëndësishme e investimeve jo-rezidenciale është ndërtimi i pasurive të
patundshme komerciale. BEA numëron vetëm ndërtimin e ri që shton në inventar total
tregtar. Rishitjet nuk janë të përfshira. BEA i shton ato në PBB në vitin kur u ndërtuan
(Graham and Dawson, 1989).Ndryshimi në inventarin privat është sa shumë kompani shtojnë
në inventarët e mallrave që ata planifikojnë të shesin. Kur urdhrat për inventarët rriten, kjo
do të thotë që kompanitë marrin porosi për mallrat që nuk i kanë në magazinë. Ata porosisin
më shumë që të kenë sa duhet në dorë. Është e rëndësishme që kompanitë të kenë inventar të
mjaftueshëm në mënyrë që ata të mos zhgënjejnë dhe largojnë klientët e mundshëm. Një
rritje e inventarëve privatë kontribuon në PBB. Një rënie në urdhërat e inventarit zakonisht
nënkupton që bizneset po shohin zvogëlimin e kërkesës. Ndërsa ndërtohen inventarët,
kompanitë do të shkurtojnë prodhimin. Nëse vazhdon mjaft gjatë, atëherë pushimet do të
vijnë. Pra, ndryshimi në inventarët privatë është një tregues i rëndësishëm drejtues (Veasey,
2001).
2.10.3 Shpenzimet Qeveritare
Shpenzimet qeveritare është shuma e shpenzimeve qeveritare për mallrat dhe shërbimet
përfundimtare. Ai përfshin pagat e nëpunësve publikë, blerjet e armëve për ushtrinë dhe çdo
shpenzim investimi nga një qeveri. Ai nuk përfshin pagesa transferimi, siç janë sigurimet
shoqërore ose përfitimet e papunësisë (Dawson, 1989).

2.11 Krahasueshmëria e GDP-së në vendet e rajonit
Në vitin 2019, rritja ekonomike në Ballkanin Perëndimor është parashikohuar të arrijë në 3.2
përqind, nga 3.9 përqind e cila ishte në vitin 2018. Me përjashtim të Kosovës dhe Maqedonisë
së Veriut, rritja pritet të jetë më e ulët se në vitin 2018 në vendet e tjera. Rritja ekonomike
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është ngadalësuar ndërsa kontributi i investimeve dhe eksporteve në rritje gjithashtu po
venitet.Përkundrazi, konsumi vazhdon të jetë shtytësi kryesor i aktivitetit ekonomik në
vendet e Ballkanit Perëndimor, i nxitur nga shpenzimet më të larta publike dhe nga afërsia e
rritjes dyshifrore në kreditimin e familjeve. Kjo ngre pyetje në lidhje me qëndrueshmërinë e
rritjes së nxitur nga konsumi në rajon.Rritja po ngadalësohet megjithë një rritje të
shpenzimeve publike të stimuluar nga të ardhurat ciklike. Rritja e të ardhurave nuk ka qenë
e mjaftueshme për të kompensuar rritjen e shpenzimeve korrente ku mbizotërojnë pagat
publike dhe përfitimet sociale. Si rezultat, deficitet fiskale janë parashikuar të rriten gjatë vitit
2019 në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, përveç Kosovës dhe Malit të Zi.Pabarazitë
e jashtme gjithashtu filluan të rriten ndërsa eksportet u ngadalësuan, për shkak të rënies së
kërkesës nga partnerët tregtarë të BE-së mes tensioneve në rritje tregtare. Pabarazitë e
konsiderueshme të brendshme dhe të jashtme në disa vende të Ballkanit Perëndimor, së
bashku me borxhin e ngritur publik, e ekspozojnë rajonin ndaj goditjeve të pafavorshme
ekonomike. Shpenzimet më të larta publike kanë kompromentuar një mundësi për të ndërtuar
tamponët e nevojshëm fiskal për të qenë në gjendje të ndihmojnë ndikimin e rritjes së
pasigurive të jashtme (World Bank, 2016).
2.11.1 Papunësia në shtetet e Ballkanit
Papunësia në Ballkanin Perëndimor patë një rënie historike në gjysmën e parë të vitit 2019,
e mbështetur nga një rritje e fortë ekonomike në vitin 2018. Deri në qershor 2019, në
Ballkanin Perëndimor ishin krijuar 150,000 vende pune shtesë në krahasim me vitin pasues.
Rreth 43,000 të rinj kanë gjetur punë, veçanërisht në Shqipëri. Papunësia e të rinjve në rajon
ka rënë e mbështetur nga sektori në rritje i jashtëm i procesit të biznesit. Aktiviteti ekonomik
në vitin 2018 ka tërhequr më shumë gra në forcën e punës.Përkundër këtyre zhvillimeve
pozitive, megjithatë, më pak se gjysma e popullsisë në moshë pune në Ballkanin Perëndimor
ka një punë (44 përqind). Në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe në Kosovë, vetëm 34 përqind dhe
30 përqind e popullsisë në moshë pune kanë përkatësisht një punë. Mbajtja e një rritje të lartë
dhe të barabartë ekonomike është thelbësore për krijimin e më shumë mundësive, dhe shumë
të nevojshme, të vendeve të punës në rajon (Abernethy et al., 2007).
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2.11.2 Këndvështrimet për vitet 2020–21 në zhvillimin ekonomik
Të gjitha vendet parashikohen të rriten më shpejt, përveç Malit të Zi, ku zhdukja e një cikli
investimesh parashikohet të ketë një rritje të moderuar. Sidoqoftë, kjo pikëpamje pozitive
është e ndjeshme ndaj rreziqeve në rritje. Rajoni përballet me një rritje të pasigurisë pasi rritja
ekonomike ngadalësohet globalisht, duke përfshirë në BE - partnerin kryesor tregtar të
Ballkanit Perëndimor dhe burimin e rrjedhave financiare.Rritja e tensioneve tregtare dhe
paqëndrueshmëria e çmimit të naftës ngre më tej rreziqet e jashtme. Në të njëjtën kohë,
polarizimi politik në disa vende të rajonit, si dhe tronditjet që lidhen me motin që ndikojnë
në prodhimin bujqësor dhe energji, shtojnë pasiguritë e brendshme.Pasiguritë në rritje bëjnë
thirrje për përmirësim të shpejtë të financave publike dhe konkurrencës.Përmirësimi i
efikasitetit dhe barazisë së shpenzimeve publike dhe forcimi i mobilizimit të të ardhurave
mbetet përparësi në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Faturat dhe pensionet e pagave
në sektorin publik përbëjnë pjesën më të madhe të shpenzimeve publike në rajon. Kontrollet
më të forta në faturat e pagave, zvogëlimi i shpenzimeve tatimore dhe shënjestrimi më i mirë
i përfitimeve sociale do të hapte hapësirë për më shumë investime publike, do të përmirësonte
kapitalin e vet dhe do të mundësonte krijimin e tamponeve fiskale për të lehtësuar rreziqet në
rritje.Së bashku, këto reforma do të ndihmojnë në zhbllokimin e një rritje më të fortë dhe më
të qëndrueshme, duke siguruar konvergjencë më të shpejtë me nivelet e të ardhurave të BEsë (World Bank, 2016).
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3.DEKLARIMI I PROBLEMIT
Në këtë kapitull i cili është i treti me rradhë laboron çështjen në të cilin është bërë ky studim.
Gjithashtu na sqaron rrugët të cilat janë përdorur për të arritur tek rezultatet konkrete.
Targeti kryesor i këtij studimi ka të bëjë me lumturinë në përgjithësi si dhe faktorët të cilët
kanë ndikim direkt apo indirekt në lumturinë e njerëzve të një vendi të caktuar,ku në rastin
tonë ne e kemi targetuar shtetin e Republikës të Kosovës si dhe e kemi parë pozitën e saj
ndër shtetet e tjera të Ballkanit. Si determinant kryesorë të lumturisë të qytetarëve të shtetit
tonë kemi marrë GDP-në ,pra sa ka ndikim GDP-ja apo të ardhurat në lumturinë e Kosovës
,përveq GDP-se ne kemi hulumtuar edhe faktorët e tjerë të cilët janë përcaktues të njëtrajshëm
të lumturisë mirëpo të cilat kanë lidhje indirekte me GDP e vendit.Përshembull fusha e
arsimit ,apo fusha e shëndetësisë apo fusha e infrastrukturëse,të gjitha këto përmbajnë shkallë
të caktuar të knaqëshmërisë të popullësisë Kosovare,ku këto në një mënyrë apo tjetër lidhen
me të ardhurat e vendit dhe kështu në mënyrë indirekte ndikojnë në lumturinë e Kosovës.
Përveç kësaj lumturia është diqka e pamatshme dhe definohet varësisht nga njeriu në mënyrat
mëse të ndryshme mirëpo si problem kryesor në këtë studim është kuantifikimi i lumturisë,
pra konvertimi i saj nëpermes ekonomisë dhe përfaqësimit në bazë të GDP-së. Paraja sjell
lumturinë ,mirëpo sa të lumtur jemi dhe sa e kemi ne paranë presim të shihet gjatë studimit

21

të mëtutjeshëm.Mirëpo pasi që kjo temë është paksa vështirë e definuar atëherë edhe
rrezulltatet që mund ti kemi mund të jenë të larmishme dhe jo shumë saktë të definuara pasi
që vet lumturia është relative.Ky punim gjithashtu ndihmon që të bëhet qasja krahasimore e
Kosovës në raport me vendet e tjera dhe të dihet se në cilin vend është renditur Kosova për
sa i përket lumturisë. Po ashtu kjo mundëson edhe intensifikimin e debatit shoqëror mbi
orientimin e ndërhyrjeve në ekonomi dhe zhvillim.

4. HIPOTEZAT E STUDIMIT

I gjithë hulumtimi dhe kërkimi i materialeve dhe informacioneve rreth lumturisë së njerzëve
është mbështetur mbi pyetjen studimore të kërkimit, “Si ndikon rritja ekonomike (GDP-ja)
në lumturinë e njerzëve?” Formulimi i hipotezës është bërë në bazë të asaj se sa ndikojnë
faktorët ekonomikë në lumturinë e shtetit të Rep. të Kosovës. Ku këtu si pjesë përbërse janë
edhe fushat e arsimit, shëndetësisë, infrastrukturës.

➢ H0: Korrupsioni, bujaria, liria e marrjes së vendimeve, mbështetja sociale dhe
shëndeti nuk kanë ndikim tek GDP.
➢ H1: Korrupsioni, bujaria, liria e marrjes së vendimeve, mbështetja sociale dhe
shëndeti kanë ndikim tek GDP.
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5 METODOLOGJIA

Në këtë kapitull do të familjarizoheni me metodat e kërkimore të të dhënave si dhe analizimin
e tyre e më pas nxjerrjen e konkuluzioneve apo rezultateve nga analizat. Po ashtu do të
përcaktohet lloji i të dhënave ku më pas do të arrihen konkludime.
Përzgjedhja për shtjellimin dhe kërkimin rreth kësaj teme, se sa ndikon GDP-ja në lumturinë
e Kosovës, është bërë së bashku me mentorin dhe asistentën ndihmëse. Sa i përket
mbledhjeve të informacioneve, ato janë siguruar nga literatura të ndryshme të botuar nga
autorë të shquar e ekonomistë të suksesshëm anë e mbanë Globit. Përveq literaturës, disa
informacione janë grumbulluar edhe nga faqe me nivel të lartë dhe burime të sigurta të
informacionit. Gjithashtu vlenë të theksohen edhe punimet shkencore, nga Academy Papers,
ku kam pasur nderin të bisedoj online me profesorë të ndryshëm që kishin vullnetin për
ndihmë. Që ky studim të merr kuptimin e duhur janë përfshirë edhe analizat e bëra me SPSS.
Këto të dhëna janë burime dytësore të cilat janë ofruar nga publikimet e Raportit Botëror të
Lumturisë 2019. Këto të dhëna përfshijnë shtetet Ballkanike ku si synim kryesor ishte
Kosova në mbledhjen e informatave dhe pozitën se ku gjendet ajo sa i përket lumturisë duke
u bazuar edhe në faktorët e tjerë ku kryesore ishte GDP-ja.Të dhënat e studimit përfshijnë
vitet 2008-2018.Për të arritur në rezultatet e analizave janë përdorur analiza e regresionit dhe
korrelacionit.Kontributi i metodoligjisë të përdorur kontribon në arritjen e përfundimit të
procesit të studimeve bachelor për të arritur diplomimin,po ashtu ky studim kërkimor mund
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të kontribojë të gjithë atyre të cilët janë të interesuar të dijnë më shumë rreth korrelacionit në
mes të lumturisë dhe te ardhurave ekonomike.

6 ANALIZA EPIRIKE E TË DHËNAVE-REZULTATET

Ky kapitull mund të cilësohet si pjesa më e rëndësishme e tërë studimit, pasi që këtu janë të
përfshira konkluzionet e analizave si dhe të dhënat e informacioneve të cilat janë leboruar
që nga fillimi i përpilimit të këtij punimi kërkimor.
Siç e diskutum edhe më lartë variable e varur konsiderohet GDP ndërsa variablat e pavarura
janë: korrupsioni, liria e marrjes së vendimeve, bujaria dhe shendeti. Më poshtë janë të
paraqitura rezultatet e analizave të korrelacionit, regresionoit dhe testimi i hipotezave.
Table 1. Analiza e korrelacionit
Correlations
corruptio

Freedom Pearson

freedoom social

health

Generosity n

gdp

1

-.063

.299*

.204

.080

.116

.649

.028

.143

.567

.409

Correlation
Sig. (2-tailed)

Social

N

54

54

54

53

53

53

Pearson

-.063

1

-.081

.084

-.064

.217

Correlation
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Health

Sig. (2-tailed)

.649

.551

.540

.641

.112

N

54

56

56

55

55

55

Pearson

.299*

-.081

1

-.542**

-.414**

.847**

Sig. (2-tailed)

.028

.551

.000

.002

.000

N

54

56

56

55

55

55

.204

.084

-.542**

1

.333*

-.538**

Sig. (2-tailed)

.143

.540

.000

.014

.000

N

53

55

55

55

54

55

.080

-.064

-.414**

.333*

1

-.426**

Sig. (2-tailed)

.567

.641

.002

.014

N

53

55

55

54

55

54

Pearson

.116

.217

.847**

-.538**

-.426**

1

Sig. (2-tailed)

.409

.112

.000

.000

.001

N

53

55

55

55

54

Correlation

Generosity Pearson
Correlation

CorruptionPearson
Correlation

Gdp

.001

Correlation

55

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Konkluzione:
Nga rezultatet e analizes së korrelacionit paraqesim dy raste njërin negative dhe tjetrin
pozitiv. Nga të dhënat e fituara mund të konkludojmë që: 1% e rritjes së lirisë do të ndikonte
në 1.16% rritje të GDP. 1% e rritjes së mbështetjes sociale do të ndikonte në 2.17% rritje të
GDP. 1% rritje të shëndetit do të ndikonte në 8.47% rritje të GDP. 1% rritje të bujarisë do
të ndikonte në -5.38% ulje të GDP. 1% rritje të korrupsionit do të ndikonte në -4.26% ulje të
GDP.
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Analiza e Regresionit Linear
Table 2. Paraqitja e modelit përmbledhës
Model Summary
Std. Error of the
Model

R

R Square

Adjusted R Square Estimate

1

.916a

.839

.822

.08615530878308
0

a. Predictors: (Constant), corruption, freedoom, social, Generosity, health
Burimi: Vetautori
Konkluzion:
Kjo tabelë ofron vlerat R dhe R2 paraqet korrelacionin e thjeshtë dhe është 0.916 (“R”
Column), që tregon një shkallë mbi mesatare të korrelacionit. Vlera R2 (kolona “R Square”)
tregon se sa nga ndryshimi total në variablen e varur , GDP , mund të shpjegohet me
variablat e pavarura. Në rastin tonë është 83.9% e cila është e lartë.
Table 3. Anova
ANOVAa
Sum of
Model

Squares

Df

Mean Square F

Sig.
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1

Regression 1.785

5

.357

Residual

.341

46

.007

Total

2.127

51

48.103

.000b

a. Dependent Variable: gdp
b. Predictors: (Constant), corruption, freedoom, social, Generosity, health

Konkluzione:
Kjo tabelë tregon rëndësinë statistikore të modelit të regresionit e cila u realizua me të
dhënat. Në këtë rast signifikanca është .000 që është më e vogël se sa niveli I parapërcaktuar
prej 0.05. Nga kjo konkludojmë që: korriupsioni, bujaria, liria e marrjes së vendimeve dhe
shëndeti janë më të ulëta se se GDP.
Table 4. Paraqitja e koeficientit
Coefficientsa

Model
1

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Std. Error

Beta

t

Sig.

1.604

.115

(Constant) 1.324

.825

Freedom

-.310

.132

-.176

-2.348

.023

Social

.889

.179

.298

4.969

.000

Health

.114

.012

.878

9.703

.000

Generosity -.056

.147

-.031

-.381

.705

corruption -.082

.205

-.027

-.400

.691

a. Dependent Variable: gdp
Burimi: Vetëautori
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Konkluzione:
Tabela e koeficientëve na siguron informacionin e nevojshëm për të parashikuar
ndryshueshmërinë e GDP, dhe ndikomin e korrupsionit, lirisë së marrjes së vendimeve,
bujarisë dhe shëndetit, si dhe për të përcaktuar nëse këto variablat të pavarura kontribuojnë
në mënyrë të konsiderueshme. Nga tabela shohim që është shumë significant.
Testimi I Hipotezave:
H0: Korrupsioni, bujaria, liria e marrjes së vendimeve, mbështetja sociale dhe shëndeti nuk
kanë ndikim tek GDP.
H1: Korrupsioni, bujaria, liria e marrjes së vendimeve, mbështetja sociale dhe shëndeti kanë
ndikim tek GDP.
Table 5. Testimi I Hipotezës
One-Sample Test
Test Value = 0
95% Confidence Interval of
Mean

freedoom

T

Df

Sig. (2-tailed) Difference

35.913

53

.000

86.790

55

.000

308.712 55

Generosity -3.138

54

.000

.003

Upper

1300

2751

.78579406333 .76764951051 .80393861616
8212

Health

Lower

.59240389587 .55931823612 .62548955563
7026

Social

the Difference

2736

3688

66.366200106 65.935375081 66.797025131
484560

620600

348500

-

-

-

.04658466216 .07634733138 .01682199293
0074

1546

8602
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corruption 96.581

54

.000

.86621686436 .84823548525 .88419824348
9132

Gdp

327.505 54

.000

0116

8149

9.3569714112 9.2996911198 9.4142517027
71529

22972

20083

Burimi: Vetëautori

Konkluzione:
Në rastin tone niveli I significances është 95% dhe vlera “p” e significances e cila është më
pak se .05% atëhere konkludojmë që hipoteza H1 qëndronë ku korrupsioni, bujaria, liria e
marrjes së vendimeve, shendeti, mbështetja sociale kanë ndikim tek GDP.
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7 PËRFUNDIMI DHE REKOMANDIME

Lumturia është diçka të cilën e dëshirojnë të gjithë, por shumë pak janë në gjendje ta arrijnë.
Sado e thjeshtë të përcaktohet, është po aq e vështirë për ta arritur atë. Kjo për shkak se
njerëzit shpesh e lidhin atë me gjërat. Lumturia është diçka që fillon dhe mbaron me ty.
Vetëm ata që e kuptojnë këtë do të jenë në gjendje të arrijnë lumturinë e vërtetë. Mirëpo
gjendja jonë shpirtërore e mbrendshme ndikohet nga faktorët e jashtëm me të cilat ne
përballemi çdo ditë. Lumturia është rahati,dhe rahatia vjen nga komforti që një shtet ofron
për qytetarët e tij.Nëse shteti ka probleme ,ato ndikojnë në paknaqësinë e qytetarëve dhe
lumturinë e tyre ku më pas në bazë të variablave që Raporti Botëror i Lumturisë përdorë për
të ranguar shtetet në bazë kriterit kryesorë e cila është Lumturia liston ato në vendet më të
palumtura të Botës.Se sa ndikon GDP-ja në lumturinë e Kosovës ,atëherë sigurisht që ka
korrelacion pozitiv pasi që paraja ndikon në lumturinë e njerzëve dhe të ardhurat që një
familje posedon ndikojnë në lumturinë e familjes.Dhe duke u nisur nga ajo se një përqindje
e madhe e popullësisë të Kosovës jeton në varfëri atëherë kënaqshmëria e atyre njërzëve
është në nivel të ulët. Po ashtu papunësia në Kosovë vazhdon të mbetet në një nivel tejet të
lartë. Autoritetet në Kosovë, thonë se gjatë vitit 2018 kanë orientuar politikat ekonomike
zhvillimore drejtë uljes së papunësisë. Megjithatë, të dhënat për papunësinë të publikuara nga
Agjencia e Statistikave të Kosovës bëjnë të ditur se shkalla e papunësisë në Kosovë në
tremujorin e tretë të vitit 2018 ishte 30.7 për qind.Përveq papunësisë ne kemi dhe përcaktues
të tjerë të lumturisë siç është shkalla e zhvillimt të infrastrukturës,arsimimit gjithashtu të
shëndetësisë,pabarazia gjinore gjithashtu ndikon në lumturi. Por a mund të jemi më të lumtur
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seç jemi tani? Ne si shtet i ri me një përqindje të lartë të gjeneratës të re,kemi në dorë shpresat
e shumë njerëzëve të cilët kanë qëndruar të zhgënjyer për shumë vite.Nëse ne punojmë dhe
përgaditemi për një të ardhme më të ndritur për të gjithë, atëherë kjo do të ndikojë në rritje
të fenomeneve positive,që në një mënyrë direkte do të rrisë edhe të ardhurat për kokë të
banorit,si dhe më pastaj konsumi do të rritej,si dhe zhvillimi ekonomik i Kosovës do të
lulëzonte,duke ulur kështu shkallën e varfërisë,dhe rritur cilësinë e mirëqenies të secilit
qytetarë.Për ta përmbledhur të gjithë këtë pjesë,qëllimi i këtij studimi bazohet në ndikimin e
GDP-SË në lumturinë e Kosovës,dhe për të konkluduar nga ajo se çfarë kemi bërë nga lartë
vlen

të

theksohet

se

,stabiliteti

ekonomik,politik,social,

arsimimi

,shëndetësia

infrastruktura,papunësia dhe më e rëndësishmja GDP-ja ndikojnë në nocionin Lumturi për
vendin tonë. Dhe kjo hipotezë mund të aplikohet edhe në shtetet e rajonit, Ballkanit.
Nga rezultatet e analizave nga programi SPSS-it mund të nxjerrim një përfundim si kjo që
vijon:
➢ Variablat e pavarura të studimit të cekura më lartë (përcaktuesit e lumturisë) kanë
ndëlidhshmëri dhe ndikim të madh tek variabla e varur, Lumturia.
➢ Një konkuldim tjetër, ka të bëjë me atë se lumturia ndikon në gjendjen tonë të
përditshmërisë, respektin, mirëqenien që ne kemi me njëri tjetrin, nëse ne jemi të
lumtur atëherë lumturia rrezatohet dhe shpërndahet edhe tek njerëzit e tjerë rreth nesh.
➢ Dhe si përfundim, ekonomia dhe zhvillimi i saj ka ndikim në çdo gjë tjetër duke filluar
nga personi si vetë e pare, e deri tek shteti në terësi. Pa ekonomi të zhvilluar nuk ka
të ardhura, dhe pa të ardhura ka shumë pakënaqësi pasi që njeriu njihet si person që
ka dëshira të palimituara.
Bazuar në rezultatet e gjetura nga pas kërkimit të shumë librave, webfaqeve, punimeve
shkencore e burimeve tjera të informaconeve sasiore dytësore atëhere mund të japim disa
rekomandime siç vijojnë;
➢ Përputhje të dëshirave me të ardhurat vetanake të individëve.
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➢ Përmirsim të edukimit të gjeneratave të reja për ti përgaditur ata të ndihmojnë në
rritjen e zhvillimit ekonomik e cila qon në rritje të kënaqësisë të qytetarëve.
➢ Eliminim i korrupcionit
➢ Ulje të papunësisë
➢ Nxitje të investimeve të huaja direkte, ulje të taksave si dhe zvogëlim i barriarave për
të kontribuar në vendin tone.
➢ Përmirsim në fushën e shëndetësisë
➢ Barazi gjinore
Pra këto janë disa nga variablat që do të nidhmonin në rritjen e knaqshmërisë, duke
ndikuar në mënyre të drejtpërdrejt në GDP
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